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An extended abstract of a paper on the subject of: 
“The role of professional mobility in the professional orientation of students” 
 
Problem setting. The pragmatism of 
the generation of young and future 
professionals causes a change of the 
classical professional position from the one 
that was considered to be socially acceptable 
and assumed orientation to work in one 
collective body during almost the entire work 
path, to a professionally mobile position, 
oriented primarily to meet personal needs, 
with the change as a place of work as well as 
the profession as a whole depending on the 
recognized necessity and benefits. 
Consequently, the study of professional 
mobility as a category that should enter into 
the circulation of scientific approaches to  
modernization of the process of training 
professionals is becoming relevant and timely. 
Recent research and publications 
analysis. Professional mobility is the subject 
of study of researchers in sociology, psychol-
ogy, and more recently in pedagogy. The 
most important works on the problem of 
pr5ofessionall mobility are the researches of 
Sorokin P., Guzman K. Choi, Heuvel M., 
Demerouti E., Bakker A., Schaufeli W., Zier 
E., Primya R. and others. Scientists explore 
various aspects of professional mobility. 
Howevew, modern authors consider mobility 
not as a quality of a personality, but as a dy-
namics in the professional field. Observing 
the connection of such a dynamics with cer-
tain qualities of the personality, the re-
searchers point to the relevance of "adapta-
bility", "flexibility" and "employability" (the 
ability of a person to get a job and save it). 
As the most important skills and abilities 
needed by a person to realize such an ability 
as "employability," researchers call commu-
nicative skills and abilities, decision-making 
ability and teamwork skills. Adaptation of an 
employee is most frequently defined  by for-
eign researchers as the quality, which is ex-
pressed in the ability to change, change the 
working position, successfully cope with the 
stress that arises in connection with these 
changes. 
In the psychological aspect, 
professional mobility is considered as the 
ability and readiness of a person to master 
the new equipment and technology quickly 
and successfully, to acquire new knowledge 
and skills that provide effectiveness of the 
new career guidance activities. Sociologists 
divide professional mobility into horizontal 
(a transition of an individual or social object 
from one social position to another, which is 
located at the same level (social stratum), 
including the change of the place of 
residence) and vertical (a change of the 
social stratum in accordance with my new 
status.) In modern vocational education, 
professional mobility is distinguished in the 
socio-economic aspect ( as a readiness and 
ability to adapt to changing market 
conditions) and professional aspect ( as a 
readiness and ability rather quickly and 
successfully master new equipment and 
technology within the same profession and, if 
necessary, acquire adjacent and new 
professions, to make status moves in the 
space of the professional hierarchy). 
Paper objective. The purpose of this 
article is to study the role of professional 
mobility in the professional orientation of a 
modern student. 
Paper main body. In the aspect of 
constant transformations in the modern 
economic space, it is important to change the 
approaches both to the personality of a 
professional and to the process of 
professional training. In view of a general 
tendency of the students to combine work and 
study, a modern university should create 
such conditions that a future professional 
will be able to receive training in full-time 
and distance education. Understanding the 
role of communication in the development of 
any economic project the university should 
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focus on organization of such conditions in 
which will enable students, firstly, to 
understand the value of communication in 
the profession, and, secondly, learn to create, 
maintain and use these connections in the 
professional life. Since each profession in the 
modern society is constantly changing and 
new professions are distinguished, a young 
professional's commitment to one profession 
can not be considered as a norm. On the 
contrary, the right tendency from the point of 
view of the present day is the tendency to 
change the profession taking into account the 
requirements of the environment. Therefore, 
it is important to focus students on the 
activities of seeking information about the 
options for the development in the profession, 
innovative trends in it, motivation to self-
awareness of possible ways of professional 
self-realization). The process of forming the 
students' professional mobility correlates 
with the problem of normalization of their 
demands in the profession, the adequacy of 
determining the ways of building a career 
since the vast majority of future professionals 
are oriented not only on realization in the 
profession but on building a career as a 
means and the result of such a realization. 
Taking the above into account, universities 
become institutions for forming real 
professional demands of the students through 
education in the processes of career 
development of young people and a platform 
for employers’ advertising. 
Conclusions of the research. 
Professional mobility is a significant factor 
in the professional orientation of future 
professionals. At the same time, the concept 
of professional orientation should be 
modernized and understood as readiness and 
desire to fulfil themselves in a professional 
environment, taking into account the 
requirements of this environment and society 
as a whole; formation of the awareness as 
for the need to change qualitatively, possibly 
changing professional directions, to build a 
career on the basis of adequate professional 
demands.
 
Постановка проблеми в загаль-
ному вигляді та її зв'язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями. 
Прагматизм покоління молодих та майбу-
тніх фахівців обумовлює зміну класичної 
професійної позиції від такої, що вва-
жалась соціально схвальною за умови 
спрямованості на роботу в одному колек-
тиві упродовж майже всього трудового 
шляху, до професійно мобільної, орієнто-
ваної передусім на задоволення особисті-
сних потреб, зі зміною як місця роботи, 
так і фаху в цілому залежно від усвідом-
леної необхідності та вигоди. Отже, акту-
альним та сьогочасним стає дослідження 
професійної мобільності як категорії, що 
має увійти до обігу наукових підходів для 
осучаснення процесу підготовки фахівців. 
У наукових дослідженнях професій-
на мобільність визначається як психологіч-
на готовність до зміни професії та причини, 
що дозволяють чи не дозволяють зламати 
традиційний стереотипи професійної пове-
дінки. В психологічному аспекті професій-
на мобільність розглядається як здатність і 
готовність особистості достатньо швидко й 
успішно оволодівати новою технікою і тех-
нологією, набувати нових знань і вмінь, що 
забезпечують ефективність нової профоріє-
нтаційної діяльності. 
Соціологи поділяють професійну 
мобільність на горизонтальну (перехід ін-
дивіда чи соціального об’єкта від однієї 
соціальної позиції до іншої, що знахо-
диться на тому ж рівні (соціальному про-
шарку), у тому числі пов’язаний зі зміною 
місця проживання; та вертикальну (зміна 
соціального прошарку згідно зі мною ста-
тусу). Вертикальна мобільність розрізня-
ється як висхідна (соціальне переміщення 
вгору, в аспекті сьогодення йдеться про 
так звані соціальні ліфти, що дозволять 
молодій людині блискавично змінити вла-
сний соціальний статус й швидко обігнати 
щодо професійної позиції тих працівни-
ків, які є старожилами у професії) та спа-
дна (соціальне переміщення вниз, що час-
тіше за все пов’язане із певними життєви-
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ми потрясіннями (інвалідність, втрата 
майна, а останнім часом – наслідки воєн-
них дій). Характеризуючи закономірності 
вертикальної мобільності, П. Сорокін за-
уважує, що, по-перше, цей тип мобільнос-
ті має умови для реалізації у будь-якому 
суспільстві (тобто не існує повністю за-
критих соціальних прошарків), а по-друге, 
вертикальна соціальна мобільність в жод-
ному суспільстві не відбувається без 
спротиву [7]. Ураховуючи зазначені умо-
виводи, маємо змогу додати, що особис-
тість жодним чином не може нарікати на 
зовнішні обставини у разі, коли починає 
усвідомлювати власну стагнацію, напроти, 
вона має ураховувати нові вимоги, сприй-
мати їх як певне «сито», що тестує її на мі-
цність щодо власної мотивації та здатності 
самозмінюватись. У дослідженні Л. Рибни-
кової професійна мобільність обумовлена 
або зовнішніми умовами (відсутністю ро-
бочих місць, низькою заробітною платою, 
побутовою невпорядкованістю) або усвідо-
мленій потребі людини самозмінюватись – 
як реакції на зміни в соціумі [6]. 
Аналіз останніх досліджень і пуб-
лікацій, у яких започатковано розв’язання 
цієї проблеми і на які спирається автор. За-
хідноєвропейські та американські вчені, 
які досліджують у різних аспектах про-
блеми, пов’язані з професійною мобільні-
стю, традиційно розглядають мобільність 
не як якість особистості, а як динаміку у 
професійній сфері, але, оскільки ця дина-
міка пов’язана з певними якостями особи-
стості, вони використовують такі терміни, 
як «adaptability» (адаптація), «flexibility» 
(гнучкість) та «employability» (здатність 
людини влаштуватися на роботу і зберег-
ти її) [12]. У якості найбільш вагомих нави-
чок і вмінь, потрібних людині для реалізації 
такої здатності як «employability», дослід-
ники називають комунікативні навички і 
вміння, здатність приймати рішення, вміння 
працювати у команді [8]. Адаптацію робіт-
ника зарубіжні вчені частіше за все визна-
чають як якість, що виражається у здатності 
змінюватися, змінювати робочу позицію, 
успішно долати стрес, що виникає у зв’язку 
з цими змінами [9]. 
Виділення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим при-
свячується дана стаття. Зауважуємо, що в 
умовах сучасного суспільства і ринкової 
економіки зміна місця, видів чи умов дія-
льності не лише не є негативним факто-
ром, але навпаки, сприймається як сприя-
тлива можливість для саморозвитку, са-
моосвіти і самовдосконалення. Для сучас-
ної людини важливо бути підготовленою 
до життєдіяльності в умовах, що постійно 
й інтенсивно змінюються, у середовищі з 
високим ступенем непередбачуваності. 
Таким чином, безумовною є необхідність 
розгляду професійної мобільності не лише 
крізь зовнішні, а й крізь внутрішні факто-
ри і особистісні якості. 
Формулювання цілей статті. Ме-
тою статті визначаємо дослідження ролі 
професійної мобільності у фаховій спря-
мованості сучасного студента 
Виклад основного матеріалу дос-
лідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Остан-
нім часом професійна мобільність знайш-
ла широке відображення у педагогічних 
дослідженнях. Основоположним дослі-
дженням у галузі кар’єри загалом та про-
фесійної мобільності зокрема можна вва-
жати праці Е. Зеєра, в одній із яких науко-
вець дає визначення професійній мобіль-
ності як готовності і здатності робітника до 
зміни виробничих завдань, що він виконує, 
до засвоєння нових спеціальностей чи змін 
у них, що виникають під впливом технічних 
і технологічних перетворень, тобто як ефек-
тивну адаптацію особистості до вимог про-
фесії. За думкою автора, у сучасній профе-
сійній освіті професійна мобільність розг-
лядається у соціально-економічному – як 
готовність і здатність адаптуватися до мін-
ливих умов ринку праці, та професіологіч-
ному – як готовність і здатність достатньо 
швидко і успішно засвоювати нову техніку і 
технології у межах однієї професії, при не-
обхідності оволодівати суміжними і новими 
професіями, здійснювати статусні перемі-
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щення у просторі професійної ієрархії – ас-
пектах [3]. 
Низка науковців розглядає профе-
сійну мобільність як інтегровану якість 
особистості. Зокрема у праці Л. Воронов-
ської досліджуване утворення визначаєть-
ся як інтегративна якість, яка поєднує в 
собі сформовану потребу особистості у 
змінах, актуалізовані когнітивні здібності 
і певні особистісні якості, а також знання і 
вміння, що визначають готовність до 
прийняття рішень у разі зміни завдань 
професійної діяльності, самоусвідомлення 
особистістю необхідності корекції профе-
сійного шляху на основі рефлексії [1]. На-
уковцем доведено, що значущості у фор-
муванні професійної мобільності студен-
тів у межах університетського середовища 
набувають спрямованість змісту профе-
сійної підготовки на усвідомлення студе-
нтами динамічності вимог до фахівців пе-
вної професії та шляхів реалізації в ній; 
їхнє залучення до професійної комуніка-
ції; забезпечення диверсифікації траєкто-
рії професійної підготовки.  
Цілком погоджуючись із таким ба-
ченням вирішення проблеми формування 
професійної мобільності у майбутніх фа-
хівців, зауважимо про те, що в аспекті су-
часного стану економіки як окремої краї-
ни, так і усього глобалізованого світу ва-
жливою стає зміна підходів як до особис-
тості фахівця, так і до процесу професій-
ної підготовки. Так, актуалізуємо увагу на 
тому, що сучасний студент стає все більш 
незалежним у виборі форм навчання. Зме-
ншення фінансування освіти спричинило 
скорочення стипендіального фонду, а 
звідси виникла необхідність забезпечення 
умов для навчання тим студентам, які 
спрямовані самостійно сплачувати за кон-
трактне навчання й працювати неповний 
робочий день. Отже, сучасний університет 
не має права забороняти поєднання праці 
та навчання, а має створити такі умови, 
щоб студент міг отримувати підготовку у 
межах очно-дистанційної освіти. Зважаю-
чи на те, що розвиток будь-якого економі-
чного проекту залежить від правильно ор-
ганізованої комунікації, фахову реалізо-
ваність можна розглядати як діяльність, 
що обумовлена цільовою комунікацією, а 
отже, студенти мають, по-перше, усвідо-
мити цінність комунікативних зв’язків у 
професії, а по-друге, навчитись створюва-
ти, підтримувати їх й користуватись ними 
у професійному житті. Оскільки кожна 
професія у сучасному суспільстві постій-
но змінюється, а інформаційні та іннова-
ційні перетворення спричиняють ство-
рення нових спеціальностей та спеціаліза-
цій (іноді на межі двох або більше профе-
сій), не можна вважати нормою прихиль-
ність молодого фахівця одній професії. 
Навпаки, правильним з точки зору сучас-
ності стає спрямованість на зміну спеціа-
льності з урахуванням вимог середовища, 
а тому важливого значення набуває спря-
мування студентів на активність у пошуку 
інформації про варіанти розвитку профе-
сії, інноваційні тенденції у ній, мотивацію 
до самоусвідомлення можливих шляхів 
професійної самореалізації. 
Процес формування професійної 
мобільності студентів корелює із пробле-
мою унормування їхніх домагань у про-
фесії. Ми вже торкались зазначеної теми у 
працях [2; 5], де визначали обумовленість 
неадекватно завищених професійних до-
магань молоді сучасними тенденціями 
HR-менеджменту та суспільними новітні-
ми течіями (нігілістичною поведінкою 
молоді внаслідок аномії; ейджизмом у 
межах ринку праці). Зокрема, було зроб-
лено висновок про позитивну роль універ-
ситетів у формуванні реальних професій-
них домагань студентів як інституцій про-
світництва у процесах кар’єрного зрос-
тання молоді та платформи реклами пра-
цедавців. Однак наразі вважаємо важли-
вим зосередити увагу на ролі професійної 
мобільності у розумінні молоддю 
кар’єрної реалізації, оскільки переважна 
більшість майбутніх фахівців є орієнтова-
ною не просто на реалізацію у професії, а 
на вибудовування кар’єри як засобу й ре-
зультату такої реалізації. 
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У можливостях кар’єрної реалізації 
професійна мобільність відіграє визнача-
льну роль. Згідно з класифікацією 
Д. Сьюпера, серед чотирьох типів кар’єри 
(стабільної, звичайної, нестабільнї та 
кар’єри з множинними пробами) [11] саме 
останні два типи можна вважати актуаль-
ними для сьогодення. Так, нестабільна 
кар’єра характеризується двома або декі-
лькома спробами професійного самовияв-
лення, причому кожна з цих спроб відбу-
вається після тривалого періоду стабіль-
ності у професії. У кар’єрі з множинними 
пробами зміна професійних орієнтацій 
відбувається упродовж усього життя. 
Ураховуючи те, що у сучасному суспільс-
тві людина стає все більш глобалізованою 
відповідно до вимог професій, а у межах 
кожної професії все частіше з’являються 
додаткові спеціалізації, можна вважати, 
що природна реакція особистості, 
пов’язана із спробою зайняти власну нішу 
у професійному середовищі, все частіше 
призводить до зміни або корекції фаху. 
Таку особистісну позицію щодо професії 
жодним чином не можна сприймати як 
зраду або легковажність, оскільки усвідо-
млюючи необхідність змін, людина не 
лише самовдосконалюється, але й саморе-
алізується, якісно змінюючи професійні 
функції, більшою мірою пристосовуючи 
їх до вимог суспільства. 
Зауважуємо, що спрямованість на 
кар’єру виявляють особистості, мотивова-
ні на успіх, а не на уникнення невдач. За 
думкою Д. Мак-Клеланд, у працівників, 
орієнтованих на кар’єру, можна спостері-
гати три види мотивів. Передусім  це мо-
тивація прагнення до влади, за виявлення 
якої людина є енергійною, відвертою у 
своїх думках та позиціях, не боїться кон-
фронтації у відстоюванні власних погля-
дів. Другий мотив побудови кар’єри – 
прагнення до успіху – виявляється спря-
мованістю особистості довести до кінця 
розпочату справу. Кар’єрне просування 
для такої людини – лише спосіб досягнен-
ня результату праці. Мотив причетності 
до спільноти виявляють ті, хто більшою 
мірою схильні до включення у комуніка-
ції, для кого статус організації є більш 
значущим, аніж всі інші чинники 
кар’єрної самореалізації [10]. Зауважимо, 
що всі три мотиви визначають спрямова-
ність особистості на професійну реаліза-
цію, вказують на важливість професії у 
житті людини, а отже визначення та ура-
хування зазначених мотивів у майбутніх 
фахівців, коли вони ще перебувають в 
студентському статусі, дає можливість ви-
будовування стратегії педагогічного впли-
ву таким чином, щоб зазначені мотиви 
стали узгодженими із змістом освіти, ста-
вали джерелом активності студента у його 
бажанні професійного самовиявлення. 
Висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших розвідок. Ура-
хування вищезазначеного дозволяє зроби-
ти висновки щодо значущої ролі профе-
сійної мобільності у фаховій спрямовано-
сті майбутніх фахівців. При цьому понят-
тя фахової спрямованості має бути осуча-
снене розумінням її як готовності та ба-
жання реалізовуватись у професійному 
середовищі із урахуванням його вимог та 
суспільства в цілому; сформованості усві-
домлення необхідності якісно змінюва-
тись, можливо, змінюючи напрям фаху, 
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